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to  their  demands. Accordingly,  unions may  support  regime  transitions;  however,  once 

























































Organized  labor occupies a  central place  in  the  study of democratization. Several  scholars 
highlight the positive contribution of unions in mobilizing citizens against autocratic rule in 
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Mainwaring 2006; Valenzuela 1989). Others claim that even where unions do hold considera‐
ble political leverage, organized labor relies almost exclusively on the financial support of the 
state because  the size of  the private economy  is negligible. Organized  labor might support 
regime change in instances where its access to state resources is under threat and for only as 
long as the new regime caters to their economic demands. Labor unions constitute “contin‐



















coalitions  across  class  lines,  integrate  interpersonal  solidarities  into  public  politics,  and 
equalize the resources among political participants (Boix and Stokes 2007; Tarrow 1989, 2006; 
Tilly 2004). Organized  labor  thus has  the potential  to be a champion of democracy during 
both the democratic transition and consolidation phase.  
The  substantial  disagreement  over  the  democratization  capacity  of  organized  labor  in 







Konings 2004; Kraus 2007; Rakner 1992). There are  two exceptions  to  this: First, studies on 
trade  unionism  in  South Africa make  an  essential  contribution  to  the  literature  on  social 
movement  unionism.  These  studies  illustrate  the mechanisms  under which  trade  unions 
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have  fused  successfully with other  social movements and  subsequently  contributed  to  the 
democratic consolidation of South African society  (Hirschsohn 1998; von Holdt 2002; Lam‐
bert and Webster 2001). Second, the only comparative study on the effects of organized labor 














cioeconomic situation of  the country  (ranked among  the  four poorest countries  for  the  last 
three decades) in combination with recurring cycles of democratization attempts make it an 
interesting case study for democratization research  in general and for the role of organized 
labor  in democratization processes  in particular.  In contrast  to most African nations, Niger 
has experienced several autocratic and democratic regime breakdowns (see Table 1). A longi‐
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All  existing  studies praise  the democratization potential  of Nigerien  labor  (Charlick  2007; 
Robinson 1994). By contrast,  the Nigerien military  is consistently seen as major obstacle  to 
democratization  (Baudais  and  Chauzal  2011;  Decoudras  and  Gazibo  1997;  Villalón  and 
Abdourahmane 2005). If the Nigerien unions constitute contingent democrats, we should see 





and  subsequent  regime development. Scholars disagree about what  the  terms “democratic 
transition”  and  “democratic  consolidation”  constitute.  I  regard  the  beginning  of  protest 
against  autocratic  continuity  as  the  beginning  of  a  democratic  transition.  The  democratic 
transition process ends when the first free and fair presidential and parliamentary elections 
are held. I regard the period after the first free and fair elections as the starting point of the 
democratic  consolidation  process  (Schedler  1998,  2001). As  scholars  have  focused  on  the 
change from autocratic to democratic rule (Bogaards 2009), there is no definition of autocratic 
transition or consolidation. For the purpose of this paper, I regard the overthrow of a demo‐
cratic  regime as  the beginning of an autocratic  transition. The  transition  is  complete  if  the 





erned with  the help of  local advisory bodies  that  consulted  the  largely  rural and  illiterate 
population. These so‐called development councils included representatives of the chieftaincy, 
the national youth movement,  the peasantry and  Islamic preachers. At  the apex of Niger’s 
“neotraditionalist corporatist state” (Robinson 1991) stood the National Development Council 






Niger  (USTN), paralyzed  the  streets of Niamey. The  strikes  targeted  the  structural adjust‐
ment programs (SAPs) the government had begun to implement in the late 1980s. The SAPs 
sought drastic cuts  in public spending and a  reduction  in  the provision of  teacher salaries 
and student grants. It was thus no surprise that the Union des Scholaires Nigériens (USN), a 
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for uranium.  In  addition, Niger’s domestic  tax  revenue dried up  (Gervais  1995; Robinson 










occasion  that  several union  leaders  called  for  the  establishment  of multiparty democracy. 
These sparse initiatives in favor of institutional reform were based on an instrumental view 
of democracy; that is, as military rule had become firmly associated with the implementation 






(Comité de Réflexion sur  la Révision de  la Charte et de  la Constitution 1990; Souley 2008). 
                                                 
1   Interviews with Mohamed  Bagoum,  vice‐president  of  the  PNDS,  and  Rabiou Daounda,  former  secretary‐
general of the USN. Both interviews were conducted in Niamey in August 2010.  
2   Interviews with Nouhou Arzika, delegate at the National Conference, Dibo Hamani, history professor at the 
















newly  registered political parties and  the  remaining 8 delegates  represented other  interest 
groups  (Republique du Niger 1991a). From  the beginning,  the USTN  insisted on excluding 
representatives  of  other  interest  groups  (e.g.,  layers  and  privately  funded  organizations) 
from  the preparatory  committee  (Koudizé  1992). The  committee  elected  the deputy  secre‐
tary‐general  of  the USTN  as  president.  Throughout  the  preparatory meetings,  the USTN 
managed to vote together as a united bloc, while other delegates were consistently unable to 
















seven voting blocs  included  the USTN,  the USN,  the union of employees,  independent un‐
ions, the government, all registered political parties (united in one bloc) and nonunion civil 
                                                 
4   Interviews with Nouhou Arzika, delegate at the National Conference, Issoufou Lavali, head of industrial rela‐
tions for the CMT trade union, Dibo Hamani, history professor at the University of Niamey, and Boubacar Di‐








historian André Salifou as president of  the HCR, while  several  leadership positions  in  the 
HCR went to union functionaries (Chaibou 2000: 92–93). Between 9 August and 23 October, 
delegates debated the various political and economic affairs of the army. After two and a half 



















sector  employees. A  stream of USTN‐led general  strikes  characterized  the period between 
December 1991 and May 1992.7 More often than not, organized‐labor protests coincided with 




cum  of political  stability  (Ibrahim  1994; Kotoudi  1993;  Souley  2008).  In  order  to  keep  the 
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transition process alive,  the government had  to appease  the unions.  In  June 1992,  the HCR 






















between  three  factions:  the  army and  supporters of  the  former MNSD  regime,  the  former 
democratic opposition now in charge of the government, and the trade unions of the public 
sector.  
In his farewell speech as  interim prime minister, Amadou Cheiffou warned  that  the fu‐
ture of Niger depended heavily on  the willingness of  the unions  to accept an end  to  their 
privileged position (Wegemund 1993). The incoming prime minister, Mahamadou Issoufou, 
echoed  these sentiments  in his  inaugural speech  in April 1993. He highlighted  the nation’s 
desperate need  for  financial support and  indicated  that cutbacks and negotiations with  the 
Bretton Woods  institutions had to be resumed (Charlick 2007). His government proposed a 
24  percent  pay  cut  for  all  public  sector  employees. However,  a  series  of  general  strikes 
throughout 1993 led to the abandonment of this project (EIU 1994 and 1995). In a remarkable 
turnaround, the government offered a 12 percent salary increase. Due to the detrimental con‐
sequences of  the devaluations of  the West African CFA  franc  in  early 1994,  the USTN de‐
manded a 30–50 percent increase in return. The decision by the government to reopen nego‐











Ousmane and Prime Minister  Issoufou  clashed over executive  functions  (Starace 2010).  Is‐
soufou’s resignation in September 1994 triggered a new round of parliamentary elections in 
January  1995, which  produced  an  almost  identical  electoral  outcome  (Basedau  and  Stroh 
2012; Idrissa and Decalo 2012). Somewhat surprisingly, the PNDS opted for a parliamentary 
coalition with  the MNSD,  the party of  the  former  regime. After several  rounds of political 






rapid decline of army  living conditions  led  to a new wave of mutinies  in 1995. Caught be‐
tween the demands of organized labor and the demands of the military in a context of insuf‐
ficient resources, the government delayed the passing of the 1994 budget by two years in or‐















                                                 
9   Le Républicain, 25–31 January 1996.  
10  Interview with Boubacar Diallo, director of  the press house.  Interview was conducted  in Niamey  in August 
2010. 
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4  Autocratic Transition and Breakdown (1996 to 1999) 
Niger’s  traditional  leaders and a  large segment of  the MNSD openly welcomed  the coup.11 
Coup  leader  Ibrahim Baré Mainassara had  served as Kountché’s head of  staff  for 25 years 
and was well connected among the former autocratic political and business elite. Members of 
the overthrown civilian government expressed relief that the political deadlock in the coun‐
try had been resolved. Both  former prime ministers called on civil society and  the  interna‐
tional community to cooperate with the military government (Gazibo 1998).  







In April 1996, Mainassara  formed  the Rassemblement pour  la Démocratie  et  le Progès 
(RDP) – an umbrella group of former autocratic elites and big men who had lost their politi‐
cal and financial clout following the National Conference in 1991.13 The Mainassara govern‐
ment directly  intervened  in  the electoral process and  forcefully dissolved  the  independent 




the  Front  pour  la Restauration  et  la Défense de  la Démocratie  (FRDD).  Even  the MNSD, 









                                                 












the  relationship  between  the CNT  and  the USTN  (Adji  2000;  International  Labour Office 
2010). The second half of 1997 was characterized by waves of strikes by  the USTN and  the 
FRDD. Often  these  strikes  ran parallel, with  the USTN protesting against  the  reduction of 
salaries and  the FRDD protesting against  restrictive press  laws and political suppression.16 
Throughout  1998,  the USTN protested  several privatization  campaigns  and  engaged  in  at 
least one 72‐hour general strike per month.  In December 1998,  the government announced 
the reduction of  the retirement age of civil servants  from 55  to 50 and  the reduction of  the 









the  latter  faction, which  caused  the  alienation  of  the  politically more  progressive  camp. 
Mainassara’s failure to instill any political order led to a surge in the number of officers who 
believed  in  a  withdrawal  from  power.  18  The  unequal  treatment  of  the  officer  corps  by 
Mainassara  accelerated  this  development. Officers  from Niamey  in  particular were  rising 
quickly through the ranks, while those who had previously served in different battalions had 
little to no chance of professional progression. The tensions between hardliners and political 
reformists were  increasingly  visible  inside  the RDP  (Gazibo  1999). The  resignation  of  the 
RDP parliamentary  leader,  Issaka Karanta,  in March 1999 was a clear sign  that Mainassara 
could no longer rely on unconditional support.19  
5  Democratic Transitions, Deceptive Stability and Democratic Breakdown (2000‒2009) 
This  time  the  Nigerien  military  gave  way  to  a  democratically  elected  government.  The 
MNSD candidate, Mamadou Tandja, won  the presidential elections  in December 1999. The 
MNSD  further commanded a majority  in parliament, where  it  formed a solid alliance with 
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the CDS, its former archrival. For the second time in his political career, Hama Amadou be‐
came prime minister. President Tandja was reelected in 2004, while the MNSD/CSD coalition 







In  its first year  in office, the Tandja government benefitted from an  immediate  influx of 






the most active unions,  including  the student unions.  In  the  following months,  the breaka‐
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Table 2: New Official Development Assistance and Official Aid Received 
Year  1991  1992  1993  1994 1995 1996 1997 1998  1999  2000
Million USD  n/a  505  492  516  348  328  476  421  272  325 
Year  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 





der  to keep public expenditure afloat. The  intention of HIPC  funds was  to  finance poverty 
mitigation programs with resources that no longer had to be spent on debt repayment. How‐
ever, the lion’s share (around 70 percent) of these sources went to President Tandja’s special 


















teachers  and  increased  their housing  allowances  (EIU  2005). By  2007,  severe  student protests 
(once  a  characteristic  feature  of Nigerien  politics)  vanished  following  an  increase  in  student 
grants, an improvement of university facilities and a decrease of maintenance costs for students 
                                                 
22  Confirmed in several interviews with representatives from the MNSD, the CDS and the PNDS.  
23  Interview with  Iralid  Ihhivi, president of  the Nigerien Association of  the Defense of Human Rights, Kana 
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erendum was  not  in  line with  the  legal  provisions  of  the  current  constitution;  Tandja  re‐







et du Peuple  (MPDNP),  the democratic opposition  in  the Coordination des Forces Pour  la 
Démocratie et  la République  (CFDR). All political parties except  for  the MNSD  joined  the 
CFDR. The vast majority of  rural chiefs,  Islamic clerks and peasant associations  joined  the 
MPDNP.26 The situation is more complex with regard to civil society groups. Members of the 
CCVC were  firmly committed  to a  third Tandja  term, with CCVC  leaders such as Nouhou 
Arzika stressing that the Tandja period had provided stability and a minimum of basic pro‐
visions.27 Other organizations could not agree on a position and remained silent.28  




27  Interviews with Nouhou Arzika,  leader of  the CCVC.  Interviews were  conducted  in Niamey  in November 
2009 and August 2010.  
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opposition.  Previously  one  of  the most  active  unions,  the USN  openly  supported  Tandja 
(Idrissa  and Decalo  2012).29 Although  the  three major  trade  union  organizations  (USTN, 
CDTN and CDT) closely coordinated their actions, their attempt to organize a general strike 
in  late  June  failed. The cabinet’s decision  to  raise all public salaries by 50 percent ensured 
that many public employees did not  follow  the unions’ call  for action  (EIU 2009).  Interna‐
tional observers noted that many protest rallies organized by the unions suffered from  low 
turnouts compared to meetings organized by opposition parties or antireferendum civil society 
groups.30 Many middle‐ranking  trade union  functionaries appeared at MPDNP  rallies and 
supported a third Tandja term.31  





In contrast  to recent studies on  the role of  trade unions  in sub‐Saharan Africa  (Kraus 2007; 
LeBas 2011), it was not confined to the (pre)transition stage. This paper comes to a sobering 
result: organized labor in Niger posed a consistent and serious threat to all regime types. It 
supported both democratic and autocratic  rule  so  long as  the government met union  eco‐
nomic demands. It failed to form any meaningful links with other civil society organizations 
as it never went beyond the economic interests of public sector workers.  
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ger’s unions actively provoked the 1996 coup. Niger’s democratic breakdown of 1996 is thus 
a textbook case of contingent democrats in action (Bellin 2000; Bermeo 1997).  
The motives  and  the  actions  of  organized  labor  did  not  change  under  autocratic  rule 
(1996  to 1999). As  the government was keen on public sector reform, organized  labor chal‐
lenged autocratic rule. Although Nigerien labor at times engaged with other societal organi‐











that  brought  about  regime  change was  the Nigerien army. Although  the Nigerien army  in‐
stalled an autocratic regime in 1996, 1999 and 2010, it initiated democratic transitions. Based 
on the evidence presented in this article, it seems plausible to argue that the future democra‐
tization process  in Niger  is  likely  to be more  successful given  that union power has been 
weakened and the army appears to have turned into a guardian of republican rule (Baudais 
and Chauzal 2011).  
In  contrast  to  recent writings  on democratization potential  and  organized  labor  in  sub‐
Saharan Africa (von Holdt 2002; Kraus 2007; LeBas 2011), this article has shown that organized 
labor can have a negative effect on democratization processes. As such,  it contributes  to  this 
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